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Garrison’s  resignation  so  dramatic—and  public—was  that  the  secretary  and  the  president  had
once been of the same mind on the issue.
Garrison  was  an  advocate  of  the  Continental  Army
Plan, a proposal  that would have expanded what was
still a very small U.S. Army  into a more  ready  force of
nearly half­a­million men. Though Garrison and Wilson
were never personally close—they were too much alike
to  get  along—the  president  backed  his  war  secretary
on  this  issue  in  a  number  of  public  appearances.
Wilson  spoke  to  an  enthusiastic  dinner  crowd  at New
York’s  Biltmore  Hotel  on  4  November  1915  outlining
Garrison's  plan  to  expand  the  Army  by  400,000
incrementally  over  the  next  three  years.  The  Navy
would expand too, the president duly noted. Less than
a month  later Wilson mentioned  the  plan  again  in  his
State  of  the  Union  Address,  explaining  to  Congress




Many  Congressmen  were  skeptical,  so,  facing
opposition, Wilson did what he would do years later when confronted with resistance to the Treaty









































East, and onetime Continental Army Plan backer—came out against  it  in a report  to the Adjutant
General. General Wood advocated conscription, not the voluntary reserve system Garrison's plan
would have entailed. The House Military Affairs Committee, chaired by powerful Dixiecrat James
Hay,  was  increasingly  hostile. Many  of  the  48  governors  were  equally  in  opposition  until  finally
Wilson  succumbed  to  the  inevitable and withdrew his  support  in  early February. Garrison  found
this  unacceptable  and  so  had no  choice  but  to  tender  his  resignation. He  stepped down on 10
February and left Washington immediately, taking a train to New York City without uttering a word.
When a mob of reporters met him at Pennsylvania Station at 9:00 p.m. he still had nothing to say.
That  did  not  stop  a  scrum  of  photographers  from  snapping  his  picture. The  political  fallout was
immediate. The New York Times declared Garrison’s departure  “a distinct shock and a complete



































































of  logistical,  financial,  and  other  obstacles  to  put  the  plan  into  effect.  What  is  more,  Lindley
Garrison,  for all his positive qualities, was not  the man to  lead the U.S. military  into war. He was
an accomplished  lawyer and capable administrator who would  return  to his  lucrative private  law
practice  after  leaving  politics.  Despite  his  dedication  and work  ethic Garrison, was  a  bad  fit  for
Washington’s  political  culture. He  clashed  frequently with  senior military  officers, Congress,  and
even President Wilson himself. Like Wilson, he did not always accept criticism well and often took
it  personally.  Secretary  Garrison's  resignation  100  years  ago  today  exposed  strains  within  the
Wilson Administration which would be even more apparent and tragic when the nation went to war
14 short months later.
Our contributor, Keith Muchowski,  is outstanding blogster, who  looks at American History  from a
New Yorker's  viewpoint.  Visit  Keith's  Blog, The  Strawfoot,    for  more  interesting  insights  on  the
history of the First World War.
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Another  fascinating  link  to  understanding  history!  I've  just  finished  a  manuscript  in  which  I  edited  my
grandparents'  letters during WW I. My grandfather was a captain  in the National Guard, and his brother at











how  can  this  article  say  the  plans  failure was  for  the  good  since  only  a  year  or  so  later  the  country was
scrambling to put together a national army for overseas duty; as we have seen with the end of each major





















most  rudimentary  form. They  lacked heavy  guns,  experienced officers  and NCOs,  no  rifles,  uniforms etc.
Wilson was also involved in his reelection campaign and an increase of the army and navy would appear he
was contemplating entering the war, not a good message when he kept us out of war was a cornerstone of
his campaign
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